**O malom bocianovi**

Niekde ďaleko pri Afrike bol celkom veľký ostrov, ale nikto na ňom nebýval. Bol na ňom iba piesok, tráva a vysoké palmy. Jedného dňa, bol to čas kedy mali vtáky prilietať do teplých krajín sa stalo, že mláďa jednej bocianej rodiny bolo tak vyčerpané, že prestalo mávať krídlami a spadlo do tmavého mora. Rodičia mláďaťa si nič nevšimli pretože sa sústredili či už neuvidia pevninu. Mláďa zatiaľ odplavilo na ostrov.

Keď sa mláďa prebralo, začalo hľadať rodičov. Mláďa pri tom hľadaní vyhladlo a tak prišlo k brehu a začalo hľadať žaby, pretože to bol malý bocian. Ale v mori žaby nie sú. Ale zato sú v mori ryby. Keď konečne chytil rybu, tak ju položil do trávy a chystal sa ju zjesť. Ale v tom rybka vykríkla: Prosím nezjedz ma !!! Ale rybka, ja neprežijem bez jedla. Povedal malý bocian. Prosím, mám bračekov a sestričky. Prosí rybka. No dobre ,tak si chytím inú rybku .Nie! Nechytaj ani iné rybky. Ale, potom zomriem od hladu. Tak skús jesť trávu. Trávu!? Tú bociany nejedia. A vyskúšal si ju niekedy? Nevyskúšal. No tak do toho! No dobre. No tak čo, chutí? Či chutí? Veď je úžasná! No vidíš, treba skúsiť nové veci. A vlastne ako sa voláš. Ja sa volám Alex. A ty sa ako voláš. Ja som Jasmínka. Budeme kamaráti? Spýtala sa rybka. Jasné, super. Počuj, nevidela si tu dvoch bocianov? Okrem teba tu žiadny bocian nie je, teda na celom ostrove nie je nikto. O, nie! Ako teraz nájdem svojich rodičov. A vlastne čo sa stalo? Leteli sme zo Slovenska a ja som už nevládal a spadol som do mora. A teraz musím nájsť svojich rodičov. Neboj ,pomôžem ti. Ďakujem. A teraz poďme niečo robiť. A čo? Mám nápad. Zabehol medzi palmy a doniesol hniezdo. Čo s tým chceš robiť? Chcem v tom oddychovať. A ja čo? Počkaj. Za chvíľu doniesol malé hniezdo. Ďakujem. Nemáš začo. A tak si tam obidvaja oddychovali. Celý deň sa naháňali, schovávali a postavili si aj šmýkačku. Ako na nej pracovali Alex si zlomil krídlo a nemohol už odletieť. A tak tam malý bocian Alex prežil celú zimu. Raz si spolu postavili loďku, aby mohol Alex na nej odplávať domov. No nie je to super. Hej je. Áno je. Čo si tak zosmutnela? No už sa nikdy neuvidíme. Prečo? Musíš odísť? Nie ja, ale ty Alex. Vieš čo rybka, nezostaneš sama. A Alex zabehol medzi palmy. Doniesol sklenený pohár, čo našli na brehu mora. Skoč rybka do pohára, povedal Alex. A tak spolu odplávali. A čo jeho rodičia? Mysleli si, že ich malý synček už nežije. Keď boli niekde v strede mora, tak nad sebou uvideli dvoch známych bocianov. Alex začal na nich kričať, pretože to boli jeho mamka a ocko. Bociany zleteli dole a vybozkávali Alexa. Zoznámili sa aj s rybkou, ktorú so zobrali aj domov. A žili šťastne, až kým nepomreli.

*Ella Turošíková, 3. b, ZŠ Sama Cambela*